University for Business and Technology in Kosovo

UBT Knowledge Center
Theses and Dissertations

Student Work

Summer 7-2019

SHTËPIA “G”
Diar Xhelili
University for Business and Technology - UBT

Follow this and additional works at: https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd
Part of the Architecture Commons

Recommended Citation
Xhelili, Diar, "SHTËPIA “G”" (2019). Theses and Dissertations. 789.
https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd/789

This Thesis is brought to you for free and open access by the Student Work at UBT Knowledge Center. It has been
accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of UBT Knowledge Center. For
more information, please contact knowledge.center@ubt-uni.net.

Bartës Privat i Arsimit të Lartë
KOLEGJI UBT
Programi për Arkitekturë

SHTËPIA “G”
Shkalla Bachelor

Mentori: Dr. Lulzim Beqiri

Studenti: Diar Xhelili

Korrik / 2019
Prishtinë

Bartës Privat i Arsimit të Lartë
KOLEGJI UBT

Programi për Arkitekturë

Punim Diplome
Viti akademik 2015-2016

Diar Xhelili
SHTËPIA “G”

Mentori: Dr.Lulzim Beqiri

Korrik 2019
Prishtinë

ABSTRAKT:
Tema e marrë për shqyrtim në këtë punim diplome është shtëpia “G”, pasi që këto shtëpi nuk
janë në numër të vogël në vendin tonë dhe qytetarët që banojnë në këto shtëpi përballen me
probleme të ndryshme, prandaj kam vendosur që të projektoj një model të shëndrrimit të kësaj
shtëpie në një shtëpi që plotëson kushtet e një ndërtese bashkëkohore, si në aspektin e ruajtjes së
energjisë, në ndarje të privatësisë, definimit të hapsirave dhe gjithashtu duke u munduar që kjo
shtëpi të ketë ndotje sa më të vogël të natyrës
Përpos problemeve që posedojnë këto shtëpi duke filluar nga ato të hapësirës së mangët të
shfrytëzimit, mos destinimit të rregullt të hapësirave të brendshme të saj, problem kyç është edhe
vet rrënimi i tyre për të zëvendësuar me një shtëpi të re, sepse si fillim me rrënimin e shtëpisë
ekzistuese bëjmë ndotje, dobësohemi ekonomikisht që ndikon në ndërtimin e shtëpisë së re dhe
problematikë tjetër qëndron fakti se në shtëpinë egzistuese kemi kujtime dhe histori të së
kaluarës të cilat nuk ja vlen që t’i humbasim, por në rastet kur ne e rikonstruojmë shtëpinë
atëherë ne jetojmë me ato kujtime.
Hapat që kam ndërrmarrë për hulumtimin e shtëpive “G” ishin shqyrtimi i literaturave të
ndryshme, informacionet e drejtëpërdrejta nëpërmjet vizitave dhe kontakteve që kam pasur me
pronarët e këtyre shtëpive. Arkitektura e këtyre shtëpive bazohet kryesisht në materiale natyrore
siç jane: druri, guri, balta e me vonë në vitet e ’70 filluan të kombinoheshin edhe materiale nga
betoni. Duke pasur parasysh tipologjinë e materialeve dhe duke analizuar materialet e tjera
bashkëkohore jam munduar që të projektoj një shtëpi model të shëndrrimit me intervenime sa më
të vogla dhe me rezultatet mjaft të kënaqshme për investitorin si në aspektin ekonomik, atë të
ruajtjes së ambientit dhe energjisë.
Si përfundim me këtë projekt kam tendencën që të krijoj një fryme të re të ndërtimit, të stilit
modern e bashkëkohor dhe krijimin e një ideje se edhe objektet e së kaluarës pas rikonstruimit
mund të ridizajnohen në objekte moderne që plotesojnë kushtet e jetesës ngjajshëm me objektet e
kohës.
Fjalët kyçe:
Banim individual, lashtë, kujtime, histori, shtëpi

ABSTRACT:
The topic that is choosen to be considered in this diploma work is the "G" house, since these
houses are popular in our country and the citizens living in these houses face different problems,
this was the reason I decided to design a model of these houses that complements the conditions
of a modern building, in terms of energy and privacy conservation, definition of spaces and low
pollution of nature.
Taking in consideration the problems that these houses have, starting from the lack of area
exploitation, the lack of regularity in their internal spaces, the main problem is their own
demolition to replace them with a new house, because when we start demolition of the existing
house we make a detour, we spent lots of money and the other problem is the fact that in the
existing house people have memories and past history that is not worth to lose, so when we
reconstruct the “G” house then we have the chance to live with those memories.
The steps that I have taken to investigate the "G" houses were reading various literature, direct
information and contacts that I had with the owners of these houses.
The architecture of these houses is based mainly on natural materials such as: wood, stone, clay
and later in the 1970s also began to combine concrete materials.
Considering the typology of materials and analyzing other contemporary materials, we tried to
design a house model with small interventions and very satisfactory results for the investor in
terms of economics, environmental conservation and energy conservation.
Finally,as a result of this project I tend to create a new modern spirit, contemporary construction
and creating the idea that even ancient objects can be redesigned to modern facilities that meet
the living conditions similar to the objects of time.

Keywords:
Individual residence, ancient, memories, history, house
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1. HYRJE
1.1Historiku i shtëpisë “G”
Ky tip I shtëpive që kryesisht filluan të ndërtoheshin në vitin 1960 në Kosovë u emërtua shtëpia
“G”- e duke u bazuar tek forma e planimetrisë që kanë këto shtëpi, e ajo përshtatet me po të
njejtën shkronjë të gjuhës serbe “Г” nga ku na bën të kuptojmë se ky model i shtëpive buron nga
ish-Jugoslavia, mirëpo aplikimi i tyre në vendin tonë është mjaft i madh, nga kjo kuptojmë se
këto shtëpi edhe pse në shtrirje gjeografike përfshinë shumicën e Kosovës, numri më i madh i
tyre shtrihet në pjesën veriore, veri-lindore dhe lindore.
Zakonisht planimetria e shtëpisë “G” ishte e njejtë në shumicën e rasteve mirëpo dallonin kthinat
në bazë të destinimit dhe shfrytëzimit të tyre.
Gjatë hulumtimit dhe vizitave te këtij lloji të shtëpive që janë ndërtuar në kohë të ndryshme u
njoha me transformimet e tyre që kanë ndodhur me kalimin e kohës, si nga materialet e
ndërtimit, shtrirja e tyre, përdorimi i kthinave etj.
Në vazhdim do të elaborojmë se cilat veprime mund të i ndërmarrim me këto shtëpi dhe cili
mund të jetë rezultati përfundimtar i tyre.

Fig 1. Shtëpi “G”,viti I ndërtimit 1970,Bujanoc
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1.2 Forma e shtëpive
Këto shtëpi posedojnë një formë bazë mjaft të thjeshtë ku funksioni i tyre zhvillohej mes
kthinave të cilat ishin zakonisht rreth 400x400 cm ku komunikimi mes tyre mundësohej përmes
korridorit dhe në fund gjendej banjo, apo në disa raste edhe ikliku1.
Gjithë funksionet e familjes zhvilloheshin në mes këtyre kthinave.

Fig 2. Forma bazë e shtëpive “G”
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Iklik- term që definonte hapsirën ku vendoseshin rrobat
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1.3. Shtrirja funksionale
Me kalimin e kohës, me ndryshimin e materialeve fillon të ndërroj edhe shtrirja funksionale e
objektit duke iu përshtatur sa më shumë kërkesave të individëve që banojnë në këto shtëpi,
mirëpo gjithnjë planimetria e këtyre shtëpive ishte e njejta, në formën “G”.
1.3.1. Shtëpitë me shtrirje funksionale horizontale
Me rritjen e anëtarëve të familjes, rritej edhe kërkesa për më shumë hapësira

në shtëpi,

shkak që ndikoi në transformimin e shtëpisë në forma të tjera më të zgjeruara me shtrirje
horizontale.
Përparësitë e kësaj forme të shtëpive “G” janë se mundëson komunikim më të lehtë mes
kthinave, evitohet komunikimi vertikal nëpërmjet shkallëve.

Fig 3. Planimetria e shtëpisë me shtrirje horizontale, formë e rregullt drejtëkëndësh.
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Fig 4. Shtëpi “G” me shtrirje horizontale, ndërtuar në vitin 1968-Bujanoc.

Fig 5. Planimetri e shtëpisë “G” me shtrirje horizontale formë jo e rregullt.
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Fig 6. Shtëpi “G” me shtrirje horizontale, ndërtuar në vitin 1969-Bujanoc.

1.3.2. Shtëpitë me shtrirje funksionale vertikale
Me zgjerimin e shtëpisë në formë horizontale shfaqej pengesa e
zvogëlimit të hapësirës në shfrytëzimin e tokës, ndërkohë teknologjia e
materialeve po ndryshonte po ashtu edhe mënyra e shfrytëzimit të hapësirës,
kështu që shtëpitë filluan të zgjeroheshin edhe në drejtimin vertikal, ku ndër
përparësitë kryesore të këtij opsioni ishte se krijonte hapësirë më të madhe të
shfrytëzimit të hapësirës së jashtme.
Në shumë raste këto shtëpi ndërtoheshin nga dy materiale të ndryshme ashtu
që në etazhen e parë përdoreshin materialet me të qëndrueshme, siç është guri
dhe vazhdimi në etazhën e dytë bëhej me qerpiç2, ndërsa elementet

2

Qerpiç-Tullë prej balte e tharë në diell dhe jo e pjekur në furrë
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konstruktive, komunikative, ndihmëse dhe dekorative bëheshin shpeshherë edhe
nga druri.

Fig 7. Shtëpi “G” me shtrirje vertikale e ndërtuar në vitin 1960-Breznicë.
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Fig 8 dhe 9. Planimetria e shtëpisë në dy etazha.

Fig 10. Shtëpi “G” me shtrirje vertikale e ndërtuar në vitin 1973.
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1.4. Shtëpitë “G” dhe natyra
Këto shtëpi kanë ndërlidhje të drejtëpërdrejtë me natyrën përmes materialeve të ndërtimit që
janë të aplikuara në to, materiale të cilat gjendeshin dhe përpunoheshin drejtpërdrejtë

pa

përdorur ndonjë teknologji të veçantë, si me përdorimin e gurit që gjendej i lirë në natyrë, drurit
dhe përpunimin e tullave të qerpiçit ku të cilat kryesisht punoheshin nga vet ndërtuesit e shtëpisë.

Përparësi e këtyre shtëpive ishte që ishin mjaft ekologjike në përdorimin e materialeve të
ndërtimit me arsyetimin që nuk nevojitej ndonjë industri për përpunimin e këtyre materialeve.

Fig 11. Përpunimi i tullës së qerpiçit
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1.4.1. Materialet e ndërtimit në shtëpitë “G”

Në fillimet e ndërtimit të këtyre shtëpive kryesisht aplikohej materiali bazë siç ishte balta dhe për
bazament të shtëpisë përdoreshin gurët shkaku i qëndrueshmërisë ndaj lagështisë,
karakterizoheshin me mure të gjera, jo fort të larta dhe me hapje jo të mëdha.
Mirëpo me kalimin e kohës me zhvillimin e teknologjisë dhe industrisë në këto shtëpi filluan të
zëvendësoheshin materialet e ndërtimit ku ndikuan drejtëpërdrejtë në formën,strukturën dhe
shtrirjen e këtyre shtëpive.

Fig 12. Shtëpi “G” një katëshe, e ndërtuar nga bllokat e betonit, me shtrirje horizontale- viti i
ndërtimit 1972.
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2. ANALIZA FUNKSIONALE E OBJEKTIT EKZISTUES
2.1 Funksioni i objektit ekzistues
Objekti i përzgjedhur për t’i bërë rikonstruimin është shtëpia “G” e ndërtuar në vitin 1973, ky
objekt gjendet relativisht mes dy shteteve, në mes të qytetit të Dardanës dhe Bujanocit ku
funksioni i saj është i shtrirë në një etazhë, ku në përbërjen e saj janë një numër i vogël i kthinave
duke filluar nga dy dhoma të gjumit një qëndrim ditor, banjo dhe kuzhina e cila ka komunikim të
drejtëpërdrejtë me korridorin në të cilin gjendet tryezaria.
Kthinat e kësaj shtëpie janë kryesisht në dimensione të njejta dhe të ndara në tri njësi kryesore
me nga 16 m2 të dimensionit 400x400 cm.

Fig 13. Shtëpi “G” një katëshe e ndërtuar në vitin 1973 – Dardanë (Roganë).
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2.2 Nevoja për ti ruajtur e mos t’i shkatërruar?

Pasi që natya është burimi kryesor i materialeve ndërtimore, atëherë me rritjen e popullsisë po
rriten edhe kërkesat për banim, po ashtu edhe gjatë kalimit të viteve disa objekte ekzistuese nuk
po plotësojnë kërkesat e banorit dhe

po detyrohemi të ndërtojmë një shtëpi të re dhe të

largohemi nga e vjetra, ku po na shkakton dëmtimin e natyrës dhe gjithashtu po harrojmë
historitë e kaluara të këtyre shtëpive.
Shtëpitë që po i braktisim janë shtëpi që bartin në vete historinë e familjes tonë, çdo kthinë e asaj
shtëpie posedon histori të rëndësishme për ne apo për antarët e tjerë të familjes, histori e cila nuk
meriton të rrënohet, kështu që kur na ofrohet mundësia, përse të mos jetojmë me atë histori.

2.3. Materialet e ndërtimit të objektit ekzistues
Po ashtu, edhe në këto tipe të shtëpive ndodhen transformimet dhe ndryshime sipas kohës, ku
këto ndryshime janë të lidhura ngushtë me zëvendësimin e materialeve të ndërtimit ku njerëzimi
u mundua gjithnjë të iu përshtatet materialeve me të favorshme për ndërtimin e këtyre shtëpive, e
në disa raste ishte i domosdoshëm përdorimi i materialeve të forta si guri,betoni etj…
Ky objekt pasi u ndërtua në vitin 1970 filloi që në përbërjen e materialeve të tij të ndërtimit të
aplikohej një sasi e madhe e betonit por duke mos lënë pas dore edhe materialet tjera që u
përdorën në modelet e mëparshme të shtëpive të tipit të njejtë.
Materiali dominues në këtë shtëpi është blloku i betonit.

11

2.3.1 Blloku I betonit
Përderisa aplikimi i materialit të gurit në ndërtim po vazhdonte, industria e materialeve të
ndërtimit po ndryshonte dhe rreth viteve të ’70-ta filluan të ndërtoheshin shtëpitë me blloka
prej betonit, i cili ofronte përparësi të shumta gjatë ndërtimit.
Dallimi i këtij materiali me materialet paraprake ishte se ky material punohej më lehtë,,mund
të gjindej në treg dhe më pas përdorej i gatshëm.

Blloku i betonit kishte shumë përparësi në krahasim me materialet e tjera si psh:ishte më i
qëndrueshëm rriste shpejtësinë e punimit, ndërtoheshin mure më të ngushta me lartësi më të
mëdha, mundësonte hapje më të mëdha dhe posedon formë të rregullt, por mangësi e këtij
materiali ishte ftohtësia e tij dhe ishte jo termo izolues.

Fig 14. Blloku prej betonit.
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2.3.2. Argjila

Argjila si material ndërtimor pas përpunimit që i bënin, ku në kombinim me kashtën,
pas tharjes në diell krijoheshin tullat të cilat njiheshin me emrin qerpiç dhe ishin shumë
praktike për realizimin e këtyre objekteve.
Njiheshin si objekte të vogla me peshë jo të rëndë dhe me veti shumë të mira termoizoluese,
ku lehtë mund të përpunohej dhe të merrte forma të përshtatshme për ndërtuesin, mirëpo
dobësi e këtij materiali ishte se mund të dëmtohej nga uji, nuk mund të krijonin mure me
lartësi të mëdha dhe se muret ishin me gjerësi të mëdha që shfaqej si pengesë për banorët,
përpos këtij materiali balta në kombinim me kashtën përdorej si material fasadues për
objektin. Me kalimin e kohës filluan ta zëvendësonin këtë material qoftë pjesërisht apo
tërësisht me gurin.

Fig 15. Fasadë nga balta
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3.OBJEKTI PAS RIKONSTRUIMIT

3.1Funksioni i objektit pas rikonstruimit
Me kalimin e kohës dhe zhvillimin e teknologjisë është rritur edhe kualiteti i materialeve, gjatë
fazes së rikonstruimit të shtëpisë kemi vendosur që të përdorim materiale më moderne që
mundesojnë të kemi një rezultat më të lartë të kursimit të energjisë efiçiente në këto shtëpi, gjë
që mundëson të kemi një jetë më kualitative brenda këtij objekti.

3.2 Materialet e përdorura për rikonstruimin
Materialet kryesore të cilat kemi vendosur t’i përdorim në shtëpinë “G” pas rikonstruimit janë:
blloku i silkaporit, druri dhe qelqi.

3.2.1 Blloku i silkaporit
Është bllok i punuar nga materialet Silikate3, si material bashkëkohor mundëson rregullimin e
temperaturës brenda objektit, zvoglon ndotjen akustike nga jashtë, dimensionet e tij mundësojnë
kohë më të shpejtë të ndërtimit të objektit dhe përparësia kryesore që ka ndikim të madh në
objektin tonë është se ka peshë të lehtë.

Fig 16. Blloku i silkaporit
3

Silikate- Emërtim i përgjithshëm i mineraleve shumë të përhapura në natyrë, që përmbajnë silic dhe që hyjnë në përbërjen e
shumicës së shkëmbinjve.
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3.2.2 Druri
Të jetosh në objekte me materiale organike është më e shëndetshme, prandaj një pjesë e madhe e
punëve në ketë objekt do të punohen nga druri i lisit i cili përpos teksturës që posedon njihet
edhe si material që krijon shumë pak ndotje.
Përparësi e këtij druri është se gjendet lehtë në vendin tonë.

Fig 17. Pema e lisit

3.2.3 Qelqi
Rol të veçantë në ruajtjen e energjisë në objekt kanë edhe dritaret, ku është paraparë që xhamat e
tyre të punohen nga qelqi Low-E, ku ky material pengon ngritjen e temperaturës nga rrezatimi i
drejtëpërdrejtë i diellit.

Fig 18. Vetitë e qelqit LOW-E
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4. KONCEPTI FUNKSIONAL I OBJEKTIT PAS RIKONSTRUIMIT

Gjatë rikonstruimit të objektit në fjalë rëndësia primare i është kushtuar organizimit të njësive
kryesore përmbajtëse siç janë: hapësirat komunikuese, hapësirat për qëndrim ditor, hapësira për
fjetje, hapësirat rekreuse dhe hapsirat ndihmëse që përfshinë utilitin, garderobën, depon dhe
hapësirat tjera ndihmëse.

Objekti i projektuar edhe pse i bashkangjitet një objekti egzistues, orientimi dhe renditja e
kthinave është konceptuar të bëhet në atë mënyrë që mos të dëmtoj objektin egzistues dhe të
kemi ndërhyrje sa më të vogla në të, mirëpo t’i mundësoj banorëve të këtij objekti një jetë sa më
të lehtë dhe të shëndetshme.

Për të mundësuar që objekti të ketë organizim sa më të mirë, sipërfaqja e objektit egzistues është
sipërfaqe që nuk i plotëson kushtet e nevojshme atëherë është paraparë që të largohet kulmi i
objektit egzistues, të punohet pllaka e meskatit nga konstruksioni beton armë, të punohen
shkallët për në etazhën e sipërme dhe me këtë rast në objekt mund të krijojmë hapësirën e
zhurmshme që do të jetë kati përdhesë dhe hapësiren e qetë që do të jetë kati i parë.
Hapësira nën shkallë do të shërbej për vendosjen e kalldasë4 që do të mundëson ngrohjen e
objektit dhe për funksionet tjera si utilit5.

4
5

Kallda-Pajisje e posaçme me kazanë avulli, me furra, me gypa etj., që shërben kryesisht për ngrohje
Utiliti-hapësira ku bëhet pastrimi i rrobave
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Fig 19.Raporti në mes mureve egzistuese dhe mureve të ndërtuara tek objekti në etazhën e
përdhesë.

Fig 20. Raporti i dyshemesë dhe mureve të shtuara në etazhën e pare.
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4.2Ngrohja dhe ventilimi

Ngrohja e objektit është menduar që të bëhet përmes kalldasë e cila do të vendoset nën shkallë
dhe nëpërmjet radiatorëve nxehtësia do të përhapet në të gjithë objektin.
Ndërsa ventili i objektit mundësohet nga materialet termoizoluese dhe pemët gjethërënëse që do
të mbjellen rreth objektit me lartësi rreth 500 cm të cilat dimrit lejojnë që të ketë ndriçim objekti
brenda dhe të ngrohet nga rrezet e diellit ndërsa verës do të pengojnë rrezet e diellit që të futen
në objekt, po ashtu na ndihmojnë edhe xhamat E-Low, gjithashtu ndikim të madh në ventilim të
objektit do të kenë edhe rrymat e ajrit të ftohtë që do të mundësojnë të dalë ajri i ngrohtë jashtë.

Fig 21. Analiza e ventilimit tek objekti i projektuar
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5. PËRBËRJA E OBJEKTIT
Objekti është projektuar të ndërtohet në -1B+P+1, bodrumi në të cilin është aparati
për ngrohje dhe paisjet për pastrimin e rrobave, ndërsa në përdhesë gjendet qëndrimi ditor, një
dhomë gjumi, kuzhina me tryezari, depo dhe terasa ku mund të kemi çasje nga tryezaria dhe
qëndrimi ditor kurse në etazhin e pare gjenden tri dhoma gjumi, dy ballkona dhe dy banjo.

5.1 Konstruksioni

Konstruksioni meskatëshe është përvetësuar me sistemin pllakë massive nga materiali beton i
armuar.
Konstruksioni është i paraparë të jetë sistem skeletorë, kulmi i objektit është i gjelbëruar i
tipeve më moderne të një kulmi të tillë të dizajnuar nga kompania knauf (Urbanscape Green
Roof System) ku mirëmbahet nga anëtaret e familjes përmes shkallëve lëvizëse montazhe që
ndihmojnë çasjen deri në kulm.
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